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Abstrakt i shkallës Bachelor të studimeve
Projektimi i Galerisë së Artit Modern
Qëllimi i këtij punimi të diplomës është projektimi i një tipologjie të tillë sepse
Galeria e Artit Modern është një temë e cila ka për qëllim kryesor promovimin e kulturës
dhe artit. Si fillim kam filluar me analizat që më quan në konkludim se ky ndërtim do të
ndihmonte qytetarët që të lidhen me arkitekturën moderne dhe artin në përgjithësi. Në
qytetin e Prishtinës aktualisht nuk ekziston një objekt i tillë dhe duke marrë parasysh se në
qytet dominon rinia shumë dhe poashtu duke marrë parasysh dëshirat e tyre, atëherë
mendoj se në bazë të analizave të bëra,është e nevojshme të ndërtohet. Qëllimi është afërsia
e njerëzimit me artin dhe mundësia për ata që vetëm e kanë pasion. Faza e dytë e analizimit
ishte zgjedhja e një lokacioni, i cili kryesisht duhet të kishte qasje të lehtë edhe për personat
më aftësi të kufizuar. Duke marrë parasysh që kultura dhe arti kanë fillin në “qytet” atëherë
zgjedhja më e mirë për lokacion do të ishtë vetë qendra e Prishtinës. Lokacioni i zgjedhur
është afër çdo aktiviteti dhe poashtu në afërsi për vizitorët e mundshëm. Objekti ka lidhjë të
drejtpërdrejtë me ambientet e jashtme duke e bërë të mundur lidhjen me natyrën dhe
gjëlbërimin. Faza e fundit e analizave ka qenë zgjedhja e funksioneve adekuate për këtë
strukturë të cilat, normalisht, kanë nxjerrë në fund edhe një formë të objektit e cila lidhet
me konceptin kryesor të projektit.
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1

HYRJE

Duke marrë parasysh se në nivel global, temë aktuale diskutimi është bërë rinia, kjo dukuri
nuk anashkalohet as në vendin tonë. Bazuar edhe në statistikat zyrtare, numri i rinisë në
shtetin tonë është shumë i madh, e sidomos në kryeqytet. Qendra e Prishtinës momentalisht
është bërë fokus kryesor i rinisë ku përpos shkollimit dhe punës, çdo banor është duke kryer
edhe aktivitetet tjera personale, çfarëdo qofshin ato. Po ta shikojmë aspektin artistikokulturor, qyteti i Prishtinës ka në vete struktura të ndryshme të cilat një banor mund t’i
shfrytëzoj, por deri tani, ende nuk është ndërtuar një strukturë artistike. Mungesa e
hapësirave të tilla rinore ka bërë që qyteti të jetë në mangësi të shumë ngjarjeve artistikokulturore të cilat mund të bëheshin pa problem, nëse këto hapësira do të ekzistonin. Duke
qenë se vendi është shumë i ngarkuar me ndërtime të llojit banesor, askush nuk po i
kushton rëndësi dhe vëmendje edhe qasjes artistiko-kulturore që aktualisht, është gjë shumë
e nevojshme për çdo komunitet. Ky lloj ndërtimi shfaq në vete shumë probleme duke filluar
nga kosto e ndërtimit dhe gjendjen ekonomike të vendit dhe poashtu, shteti nuk sheh nevojë
parimore ndërtimin e tyre.
Në këtë mënyrë po pamundësohen edhe aktivitete të ndryshme duke filluar nga moskomunikimi dhe mos-lidhja me qytete, apo edhe me shtete tjera sa i përket nivelit artistik.
Modernizmi është një lëvizje filozofike që, së bashku me trendet kulturore dhe
ndryshimet, shkallë-shkallë është transformuar me ndikim të gjerë në shoqërinë
perëndimore në fund të shekullit XIX-të dhe fillim të shekullit XX-të. Ndër faktorët që e
formësuan modernizmin në zhvillimin e shoqërive moderne industriale dhe rritjen e
shpejtë të qyteteve, ishte tmerri i Luftës së Parë Botërore [1].

Modernizmi, në përgjithësi, përfshin aktivitetet dhe krijimet e atyre që mendonin format
tradicionale të artit, arkitekturës, letërsisë, besimit fetar, filozofisë, organizimit
shoqëror, aktivitetet e jetës së përditshme, madje edhe shkencat. Poeti Ezra Pound,
1934 tha ;Bëni diçka të re! [2].
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SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1

Ndarja modulare e strukturës

Në bazë të numrit të hapësiravë të cilat kam menduar se janë të nevojshme për këtë
objekt, zgjidhja e duhur ka qenë ndarja :
•
•
•

Zona A
Zona B
Zona C

2.1.1 Zona A
Zona A e objektit përbën në veti pjesën hyrëse. Kjo zonë përbëhet nga holli hyrës, recepsioni &
garderoba, kafeteri, etj.
Qasja në Zonën A bëhet vetëm nga hyrja kryesore (anën jugore)
2.1.2 Zona B
Zona B e objektit përbën në veti pjesën administrative. Kjo zonë përbëhet nga zyret e
punëtorëve, hapësira për ruajtjen e artefakteve, hapësira për deponimin e pikturave, etj.
Qasja në Zonën B bëhet nga dy anët e objektit në nivele të ndryshme ku qasja për
auditorium mund të bëhet nga përdhesa, ndërsa qasja në gallery shop nga
kati(përmes katit të gjelbërt).
2.1.3

Zona C

Zona C – përbën vetëm pjesën e galerisë e cila është 606 m2, dhe ka hyrjen vetëm nga hyrja
kryesore, anën jugore.

2.2 Qasja për personat me aftësi të kufizuar
Një prej përparësive kryesore të objektit është se çdo hapësirë është e projektuar me dizajn
specifik për persona më aftësi të kufizuar duke filluar nga hyrjet kryesore e deri tek ulëset
e auditoriumit. Çdo hapësirë e projektuar është mikpritësë për personin në karrocë duke
mos lënë anash asnjë detal që do ta linte atë në mungesë të aktivitetit.
2.2.1

Kriteret e dizajnit

Vështirësitë në të qëndruar, në të ecur, nevoja për të lëvizur me bastun apo karrocë,
problemet me të përkulurit, hapjen e dyerve dhe problemet e qasjeve në nivele janë arsyet
2

që ne duhet të dizajnojmë me disa norma më specifike dhe te jemi shumë të kujdësshëm me
zgjedhjet që bëjmë.
Duhet të projektojmë në atë mënyrë që të kenë qasje në çdo hapësirë me karrocë, të mos
lëmë disnivele apo pragje, ndërprërësit të jenë të vendosur më poshtë, dorëzat të jënë mirë
të dukshme, shkallët të kenë mbajtësë, ulësët në holle, karriget më mbajtësë anash,
shmangia e dyshemeve të rrëshqitshme etj. Këto janë disa komponente që asesi nuk duhet
të anashkalohen gjatë projektimit të hapësirave ku edhe personat më aftësi të kufizuar duhet
te kenë qasje. Këto elemente e bëjnë qëndrimin në këtë ambient më të lehtë dhe më të
sigurtë për ta.

2.2.2 Auditoriumi
Auditoriumi është një prej hapësirave që zë vend dhe është i nevojshëm pasi shumicë e
madhe e artit është drejtuar nga ajo vizuele e po ashtu edhe një mënyrë e artistit i cili flet
për veprat e tij duke përdorur artin vizuel që vizitorët ti përjetojnë ato se qfarë realisht ka
tentuar artisti të tregoj me eksponantet e tija. Dizajnimi i saj është detalizuar në mënyrë
specifike që të ju mundësojë qasje dhe qëndrim sa më të lehtë edhe personave më aftësi të
kufizuara. Auditoriumi është i përbërë prej gjithsej 66 ulëseve me një qasje kryesore dhe dy
shtigje, një prej të cilave është rampa më pjerrtësi optimale 5% e llogaritur matematikisht
për karroca. Kjo rampë ka mbajtëse metalike stabile në dy anët ë cila të dërgon direkt në
rendin e parë, aty ku gjinden ulëset me madhësi optimale sa një karrocë. Mënyra
e evakuimit është e zgjidhur përmes hyrjes kryesore dhe hyrjes ekonomike ku nuk e
kalon distancën gjatësorë më shumë së 35m deri tek evakuimi.
2.2.3 Galeria e arteve
Pjesën tjetër apo zonën C, e përbën galeria e arteve e cila ka qasje direkte nga hyrja
kryesore. Galeria ka gjithsej 606.5m2. Kjo sallë është e projektuar që secila hapësirë
të përdoret dhe të përjetohet varësisht nga lloji i artit apo në mënyrë tërësore nëse
është nevoja. Në këtë hapësirë është e përfshirë edhe pjesa e ekspozimit të skulpturave
e cila gërshetohet në mënyrë shumë të mirë në raport me galerinë. Qasja për persona me
aftësi të kufizuar është e lehtë. Poashtu në galeri mund te qasemi nga bodrumi(parkingu)
përmes komunikimit vertikal në përdhesë e pastaj kalohet në pjesën e galerisë.
3

3

METODOLOGJIA

Gjatë punimit të temës së diplomës, duke u bazuar në faktorë të ndryshëm, fillimisht janë
bërë analizat e ndryshme se cilat lloj të hapësirave kanë nëvojë të shtohen në qytetin tonë.
Në bazë të faktorëve të ndryshëm është bërë edhe përzgjedhja e lokacionit, në qendrën e
Prishtinës. Duke qenë se ky lokacion ofron hapësirë të madhe gjelbëruese dhe ka afër
transportin publik, qendrën universitare, biblotekën kombëtare, dhe më e rëndësishmja,
është në qendër dhe shfaq një pikë interesi për banorin.
Me shtjellimin e analizës së projektit dhe konceptit të përcjellur, është arritur faza e
projektimit të projektit ideor.
Finalizimi i punimit të diplomës kam arritur duke u bazuar në njohuritë e fituara nga
literatura vendore dhe ajo ndërkombëtare, ligjëratat e ndjekura gjatë studimeve dhe
konsulltimet e shumta me mentorin.

4
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PROGRAMI I DETYRËS PROJEKTUESE

4.1 Grupacionet
4.1.1 Grupacioni hyrës
Holli hyrës + erëmbrojtësi

279.0 m2

Holli komunikues me hapësirat për vizitorët

87.5 m2

Recepsioni dhe garderoba

33.0 m2

WC
4.1.2 Grupacioni i kthinave për rekreacion

62.0 m2

Auditoriumi

69.0 m2

Hapësira për ekspozita speciale

63.8 m2

Kafeteri+depo

16.6 m2

Kafeteri+gallery shop
4.1.3 Grupacioni i kthinave teknike

71.5 m2

Depo e pikturave

144.0 m2

Pjesa teknike

97.2 m2

Hapësira e mbikëqyrësit

15.0 m2

Hapësira për artefaktet e përhershme

53.0 m2

Hapësira për deponimin e pikturave

35.0 m2

5

4.1.4 Grupacioni administrativ
Holli komunikues me hapësirat për punëtorët

65.7 m2

Administrata

59.5 m2

WC/administrata

11.0 m2

Hapësira për bordin

15.6 m2

Studio
4.1.5 Të tjera

9.5 m2

Parkingu

1130.0 m2

Holli ndarës me zonën e parkingut

38.0 m2

Holli në bodrum

44.5 m2

Galeria

606.5 m2

Kulmi i gjelbërt i shfrytëzuar

640.8 m2

Tabela 1. Programi i detyrës projektuese
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PËRSHKRIMI TEKNIK
5.1

Analiza e situacionit

Lokacioni i përzgjedhur për projektimin e Galerisë së Artit Modern shtrihet në
qendrën e qytetit të Prishtinës. Parcela e zgjedhur ka një sipërfaqe të konsiderueshme prej
0.95 hA. Tereni i paraparë për ndërtim është relativisht i pjerrët, me pikën më të ulët 0.00
dhe pikën më të lartë +8.8m. Parcela kufizohet me kryqëzimin e rrugëvë Agim Ramadani
dhe Eqrem Qabej në qendër. Lokacioni ka mjaft hapësirë të gjëlbëruar e cila është e
nevojshme për këtë lloj të ndërtimit. Përparësi kryesore është se ka ndërlidhje të madhe me
qytetin dhe qasje shumë të afërt për vizitorët e mundshëm.
.

Figura 1. Lokacioni i objektit
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5.2

Ideja dhe Koncepti

Si bazë fillestare e analizave për konceptin është marrë funksioni e që u lidh me thënjen e
Louis Sullivan "Form follows function". Gjithqka filloj duke përdorur forma të thjeshta
gjeometrike, e që në fund u fitua forma po qdo herë primare ka qenë funksioni. Pas
funksionit theksohet lidhja mes natyrës dhe arkitekturës që paraqitet përmes gjelbërimit
të varur në fasadë. Gjithqka filloj nga dëshira që objekti të ketë thjeshtësi në pamjen e
jashtme dhe të brendshme por çdo herë me një ngrotësi nga veprat e artisëve të ndryshëm.
Objekti në përgjithësi, ofron të gjitha kushtet duke u bazuar në norma, që ato të jenë sa
më të përshtatshme për vizitorët.
Materialet dhe etazhiteti i objektit janë në përputhshmëri me objektin me përgjithësi, duke
mos anashkaluar ambientin rrethues. Pjesa e galerisë është fasadë 3dimensional, ndërsa
pjesa tjetër fasadë gjysëm-strukturale me konstruksion metalik të zi dhe hapje apo dritare,
që në këtë rast xhami vlen të përmendet që më herët dimensioni i saj ka qenë prlbme teknik,
por ana pozitive e saj është se paraqet një transparencë të jashtme duke u arritur një
transparencë e plotë me kufinjtë fizik.

Figura 2. Modeli konceptual i strukturës
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5.3 Etazhiteti
Galeria e artit ka etazhitet B+P+1. Në bodrum gjindet depo e artefakteve, kthinat e
mirëmbajtjes ,kthinat teknike dhe parkingjet nëntokësore. Duke marrë parasysh që objekti
ngërthen në vete nevoja të shumta për vizitorët që të ndihen rehat e sigurtë, atëherë vlen të
cekim se te ky modul përbënë në vete grupacionin hyrës, grupacionin artistik, grupacionin e
kthinave për rekreacion, grupacionin e nyjeve sanitare, koridoret komunikuese, grupacionin
e administratës, grupacionin e komunikimit. Etazhiteti i objektit në përgjithësi është shumë
mirë i menduar dhe i përshtatur me objektet përreth, kjo duke mos e prishur siluetën e asaj
pjese të qytetit.

9

5.4

Destimi i sipërfaqeve në kuadër të parcelës

Hapësirat e gjelbëruara

54 %

5421 m2

Hapësira e ndërtuar

16 %

1600 m2

Rrugët dhe parkingjet

17 %

6340 m2

Hapësira publike
TOTAL

13 %

1240 m2
2

14,601 m

Tabela 2. Destinimi i sipërfaqeve në kuadër të parcelës

HAPËSIRA PUBLIKE

13%

RRUGËT DHE PARKINGJET

17%

HAPËSIRA E
NDËRTUAR

16%

HAPËSIRAT E
GJELBËRUARA

54 %

Figura 3. Ndarja e parcelës
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5.5

Specifikimi i hapësirave neto nëpër etazhe

5.5.1 BODRUMI
Komunikimi vertikal

49.0 m2

Depo e pikturave

144.0 m2

Pjesa teknike

97.2 m2

Holli

44.5 m2

Holli ndarës me zonën e parkingut

38.0 m2

Parkingu

1130.0 m2

Hapësira e mbikqyrësit

15.0 m2

5.5.2 PËRDHESA
Erëmbrojtësi

50.0 m2

Holli hyrës

229.0 m2

Recepsioni

10.5 m2

Garderoba

10.8 m2

Komunikimi vertikal

17.0 m2

Kafiteri+depo

16.6 m2

Hapësira për bordin
WC F+M+ nj. me aftësi të kufizuara

15.6 m2
62.0 m

Komunikimi vertikal + ashensori

49.0 m2

Hapësira për ekspozitën speciale

63.8 m2

Auditoriumi

69.0m2

Holli komunikues me hapësirat për vizitorët

87.5 m2

Studio

9.5 m2

Depo

8.5 m2

WC/administrata

11.0 m2

Hapësira për artefaktet e përhershme

53.0 m2

2
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Administrata

59.5 m2

Hapësira për deponimin e pikturave

35.0 m2

Holli komunikues me hapësirat për punëtorët

65.7 m2

Galeria

606.5 m2

5.5.3 KATI
Komunikimi vertikal+ashensori

17.0 m2

Kafeteria + Gallery shop

71.5 m2

Kulmi i shfrytëzuar

640.8 m2

Tabela 3. Specifikimi i hapësirave neto nëpër etazhe
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5.6

Qasja në lokacion

Për shkak të terenit relativisht të pjerrët, objekti ka 3 qasje kryesore në përshtatje me nivelin
e pjerrtësisë.
Në të gjithë objektin egzistojnë këto qasje:
• Qasja 1 (qasja kryesore) bëhet nga ana jugore e tërë objektit, në nivelin 0.00.
•

Qasja 2, 3 bëhet nga ana lindore , në nivelin +400 dhe +500, me shkallë 50x200cm
me thellësi deri në tokë, deri në platon e objektit e të lidhura edhe mes vete .

•

Qasja 4 bëhet me veturë nga ana perëndimore e objektit përkatësisht si hyrja në
rrugën ekzistuese e të riprojektuar deri në hyrjen në bodrum e daljen në qasjen 5.

•

5.7

Qasja 5 bëhet me veturë nga ana lindore e objektit përkatësisht si hyrja në rrugën
ekzistuese e të riprojektuar deri në hyrjen në bodrum e daljen në qasjen 4 .

Konstruksioni, mbulesa dhe materialet

5.7.1 Konstruksioni
Konstruksioni i cili është përdorur për tërë objektin në përgjithësi është kombinim i mureve
masive me sistemin kaseton. Trashësia e mureve masivë në muret e jashtme është t=25cm
ndërsa në disa mure të brendshme t=20cm. Për arsye të përdorimit të hapësirës sa më të
madhe, sistemi kaseton është mbështetur në mure . Shtyllat e përdorura janë shtylla të
dimensioneve 60x60cm, me trarëza 10x20cm në raport 1.1:5cm të distancës. Trashësia e
pllakës kaseton është t=20cm. Themeli për të gjithë objektin është themel-pllakë t=40cm.

5.7.2 Mbulesa
Objekti përbën kulmin e rrafshët me pjërrtësi të vogël 2% dhe mbulesë asfaltin e lehtë
të paraparë për kulme.
Zona administrative (mikse) komunikuese përbën kulmin e rrafshët të gjelbëruar të
shfrytëzueshëm.
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5.7.3 Fasada
Fasada është një ndër elementet më të veçanta dhe më karakteristike të objektit dhe paraqet
një element që i është kushtuar rëndësi e veçantë gjatë përzgjedhjes dhe punimit të saj.
Është e menduar që zona e galerisë së objektit të jetë fasadë strukturale 3dimensionale dhe
që kjo fasadë të përfaqësoj metaforikisht gërshetimin e ngjyrave të objekteve përreth si
periudhë para-shekullore të shoqërisë e cila ishte shumë e ngurtë, dhe e “zbrazët”, për këtë
arsye janë përdorur me ngjyra të zbrazëta e të ngurta si hiri dhe loja me nuanca. Këtu fillon
zona administrative e objektit, fasada e së cilës është tërësisht fasadë gjysëm-strukturale,
ku mbi të është vendosur fasadë ngjyrë e zezë, konstruksion metalik, e cila ka hapje që
përshkojnë tërësisht lartësinë e objektit në fasadën jugore e në hapësirat ndarëse janë
papraqitur me gjelbërim të varur, ndërsa në atë perëndimore hapjet janë landscape duke
lejuar futjen e ndriqimit të nevojshëm për hapësirat. Ngjyra e zezë paraqet aktualitetin si
dhe shkon përtej saj me hapjet konstruksion metalik të cilat paraqesin mundësinë e
depërtimit edhe në zona të errëta, aktualitet i jetës në vendin tonë, e duke rënë në kontrast
me ngjyrën e bardhë të objekteve përreth si Instituti Albanologjik.

Figura 4. Model konceptual i fasadës [3]
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5.8

Izolimi i objektit

Izolimi termik tek niveli i themeleve është bërë nga TI i llojit “Stirodur” më trashësi t=4cm.
Izolimi termik tek kulmi i rrafshtë është bërë nga TI i fortë “Stirodur i presuar” më trashësi
t=4cm, si dhe izolimi termik i mureve të jashtme të objektit është bërë poashtu nga
“Poliuretan-i” me trashësi t=5cm. Hidroizolimi në nivelin e themeleve, kulmit si dhe
pllakave të meskatit është HI “CONDOR” me trashësi t=0.8-1 cm apo “INDEX”.

5.9

Përshkrimi i enterierit – Konceptimi i funksioneve

Nësë e shikojmë objektin si modulet ndamas atëherë konceptimi i funksioneve është më
ndryshe duke filluar nga Zona Galerisë e cila ka etazhitet +800 i ka 2 qasje (qasjen jugore
dhe perëndimore). Nëse qasemi nga ana jugore në nivelin 00 atëhërë kemi akses të
drejtpërdrejtë në përdhesë ku hasim në hollin pritës, komunikimin vertikal, nyjet sanitare,
depo-barin , hollin ndarës me pjesë administrative, komunikim vertikal për katin , hollin e
auditoriumit dhe hapësirës për ekspozita speciale. Nëse qasemi në auditorium kemi
mundësi të zbresim përmes shkallëve ku prej nivelit 00 mund të kalojmë deri në -7 shkallë
deri në ulësen e rendit të parë. Dimensionet e shkallëve për amfiteatër janë l=12cm dhe
90cm thellësia e shkallës. Për persona me aftësi të kufizuar është e mundësuar edhe rampa
me pjerrtësi optimalë 5% e cila është e përshtatshme për karrocën. Me anë të kësaj rampe,
çdo person me aftësi të kufizuar mund të kalojë në rreshtin e parë direkt, aty ku edhe
gjinden ulëset me dizajn specifik për karrocë. Në rast zjarri përdoret hyrja kryesore dhe ajo
ekonomike e cila ka largësi më pak se 35m nga pika e fundit të objektit.
Nëse qasemi nga hyrja veriore atëherë hyrja bëhet përmes shkallëve të jashtme të cilat
gjinden në anën perëndimore të objektit me ç'rast kemi akses të drejtpërdrejtë me katin në
nivel +440, ku hasim në kulmin e gjelbëruar e të shfrytëzuar , dhe përmes hyrjes veriore
hasim në kafeterinë dhe gallery shopin, komunikimin vertikal për qasje direkte brenda
hollit pritës katin përdhesë. Këto hapësira mund të shfrytëzohen individualisht varësisht
prej llojit të artit, apo edhe në tërësi.
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Sa i përket Zonës ekonomike, ekziston vetëm një qasje kryesore në nivelin +-00 e cila
arrihet me shkallë dhe pllato-në rreth objektit në katër anët për karrocë. Në hyrje hasim në
hollin komunikues me hapësirat për punëtorët, pjesën administrative, nyjet
sanitare,hapësirën për artefakte të përhershme, studion, depon, hapësirën për deponim të
pikturave, si dhe dera ndarëse me hapësirat për vizitorët. Hapësirat e dizajnuara në
përdhesë mund edhe të quhen hapësira të qeta, për shkak se jana në afërsi me
auditoriumin dhe hapësirën për ekspozita të veqanta, të cilat janë të ndara me derë
metalike, që kërkohej sipas nëvojës ndarëse.

5.10 Ndriçimi
Dukë marrë parasysh funksionin që ky objekt ka, hapësirës së galerisë i konvenon më
shumë ndriçimi jo-direkt, për shkak të eksponanteve. Për këtë arsye është vendosur që në
këtë modul mos të ketë hapje përpos në kulm "ndriçim zenital" të cilat ofrojnë vizura të
mira për shkak të fasadës së 5-të të pashfrytëzuar dhe vijës lëvizëse nëpër galeri. Ndërsa për
funksionet tjera brenda objektit, është shumë e nëvojshme që të këtë ndriçim direkt natyral,
për këtë arsye është përdorur tërësisisht fasadë gjysëm-strukturale. Vizurat ë shumta,
sidomos në pjësën qëndrore na japin përshtypjen se ambienti i brendshëm është i lidhur
drëjtëpërdrejtë me ambientin e jashtëm edhe përmes ndriqimit zenital.
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